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A b s t r a c t
The author presents the results of a research project carried out under the academic supervision 
of  S.  Juchnowicz  in  the  80s  of  the  last  century  and,  from  the  perspective  of  thirty  years, 
undertakes  the  effort  of  verification  whether  the  prognostic  assumptions  adopted  at  that 
time were accurate. The article presents the results of the research and the author’s personal 
reflections on the evolution of Kraków.
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of  the city of Kraków – K. Seibert –  that his  team would carry out a  research project  for 
the city called Places of civic activity emerging spontaneously in the area of Kraków Urban 
Complex – a study for the needs of the KUC spatial development plan1. In the era of real 
socialism,  unerring  authorities  and  emerging  social  solidarity,  the  research  that  had  been 
suggested was to describe spontaneous civic activities and analyse the space created beyond 
the  control  of  the  centrally  planned  economy. The  grounds  for  the  research,  as  given  by 
the  proponents, were  as  follows:  „Experience  teaches  us  that  the  real mechanisms of  the 




in  the  vicinity  of more  significant  stops  of  public municipal  and  suburban  transportation 
system. These little squares or market places of various kinds, usually built­up in an accidental 
or  indeed  chaotic way with makeshift,  sub­standard  facilities,  are  in  a way  substitutes  of 
the  retail  and  services  centres which have not been constructed  in  the  scale of  a housing 
estate or even a city district, and in numerous cases – as for example in the case of Tandeta 
or the huge market place in Imbramowska street – they perform quite important functions, 
significant  in  the scale of  the whole city. Spontaneously emerging places of civic activity 
of this kind have already become a visible components of the cityscape and – which is more 
important – they play an increasingly significant role in the social life of our city and they 





„Such  places  (CCAs  –  the  author’s  note)  should  play  the  role  of  elements  crystallising 
the functional and spatial structure”. And further on: „Centres of civic activity always play 








part of this picture3. And further on: Making these general formulations (main goals) more
1  A letter, document catalogue no WA­A32/II­0180/1/82.




specific,  the objectives of  this  research may be  summarised as finding  the answers  to  the 
following questions:
1.  What is the distribution of centres of civic activity in the area of KUC?
2.  What  is  the  impact range as well as  the growth potential of  individual centres of civic 
activity?




(due  to  different  social  phenomena  taking  place  there),  and  the  remaining  area  has  been 
divided into 8 research zones”4.
After a lengthy discussion the research team was able to specify the elements that should 





–  administrative/office  and  cultural  functions  as  well  as  functions  related  to  recreation 
and tourism.
The  hubs  of  academic  functions  were  excluded  from  the  research  as  another  study 
was devoted exclusively to this subject.














Apart  from  the  inventory  works  in situ,  additional  information  was  collected  (from 
administrative and planning documents) which was necessary for defining the characteristics 
of CCAs:























regarding  services and housing over  the  last  several decades. This  is not quite  true,  as 






The emergence of  large­scale  commercial  complexes  is  the  factor  that has particularly 
affected  the  look  of  the  city  in  recent  years.  The  question  which  it  would  be  worth 
finding an answer to now is whether the network of relations in the Study of conditions 
and directions of spatial development has the correct geometry. 
–  The analysis of CCAs concentration  in  the zone adjacent  to  the city centre  reveals  the 
directions of its growth and may both contribute to the new delimitation of the city centre 
zone  and  become  a model  of  its  real  functional  and  spatial  structure. The  subsequent 
evolution of the city only confirmed the model of the city centre expansion.  
–  There  is  a  connection  between  the  density  of  CCAs  occurrence  and  the  development 
granulation.  The  areas  of  coarse­grained  –  multi­family,  intensive  –  development 




–  There  is  a  connection  between  the  density  of  CCAs  occurrence  and  the  age  of  the 
housing estates. Irrespective of the modifications of a more passing character, there exists 
a phenomenon of certain “maturation” of the estates (…). 
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–  The greatest number of CCAs – considered  in  the aspect of  their origin – had already 
existed before 1976 and were taken account of in the provisions of the plan (…). It was 
a proof that even in the conditions of centrally planned economy before 1976 civic activity 
did affect the structure of the city!
–  The  highest  number  of  CCAs  emerging  spontaneously  after  1976 were  created  in  the 
area of Nowa Huta and in the belt of Wola Duchacka, Kozłówek, Nowy Prokocim and 







of  view  of  the  city  structure  future  development,  but  also  because  of  their  unpredictable 
character as they had emerged without any preceding plan9.
Research of  the  same  type was  repeated  in  1990 –  in  the  era  of  social  and  economic 
change  in  the  country  –  within  the  framework  of  research  programme RPBP  I.11.,  sub­ 
­programme  C,  subject  group  C3,  the  topic  symbol  C.3.9.3.,  entitled  Research into the 




7 The author discussed this topic in an article on inter-city streets a few years ago.























It  has  been  agreed  that  for  the  needs  of  this  paper  spontaneous CCAs are the places 
where facilities were created on the initiative of a private person or a group of persons who 
were interested in the economic activity in the following areas: retail, gastronomic services 







regime was  still  in  statu nascendi,  and  state  officials  thought  that  they  could  control  the 
free market. The authorities of individual city districts presented different attitudes towards 
the emergence of  spontaneous CCAs,  in  some districts  they were seen as complementary 
elements supplying what was missing in the functioning of the district, in others they were 
clearly unwanted. Our analysis  also covered  the mode  (the administrative path) of CCAs 
emergence, which made us realise the level of determination and perseverance on the part of 
the so­called private initiative. We should remember that the administrative path at that time 
also  included consulting  the  location and  type of activity with housing estate committees 
and the estate designers, which, however, did not affect in any way the architectural form 
of the emerging objects.
It  should  be  remembered  that  at  that  time  the  small  retail  outlets  network  accounted 
for 37% of the total number of retail outlets (shopping malls did not exist at that time, and 
the biggest department store was Gigant, which burnt down a few years ago). There were 







of  the  90s  in Nowa Huta  (Kocmyrzowska  street)  and  in  Prokocim  (Bieżanowska  street). 
The analysis of the accuracy of the prognostic model from 1983 indicated that:




The  above  data  confirmed  that  the  methodology  adopted  in  1983  was  correct. 
A particularly interesting process which was going on in 1990 were mergers of spontaneous 
CCAs  into  complexes,  which  gave  them  considerably  higher  places  in  the  hierarchy 
and raised them to  the rank of centres with significance in  the scale of  the whole district. 
The  conclusions were  extremely  interesting  and  indicated  a  rapid  growth  of  spontaneous 
CCAs.  It would  be worthwhile  to  confront  the  conclusions  stemming  from  this  research 
with the real structure of Kraków 30 years after the first research project was carried out11.
Na  początku  1982  r.  S.  Juchnowicz,  będący  kierownikiem Zakładu  Planowania  Prze­
strzennego  Instytutu Urbanistyki  i  Planowania  Przestrzennego,  złożył  ofertę  przygotowa­
nia  pracy  badawczej  pt. Miejsca aktywności społecznej powstające spontanicznie na ob-
szarze Krakowskiego Zespołu Miejskiego – Studium dla potrzeb planu zagospodarowania 
przestrzennego KZM 1, głównemu architektowi miasta Krakowa – K. Seibertowi. W czasach 
realnego socjalizmu, nieomylnych władz i rodzącej się solidarności społecznej zapropono­










10 Places of civic activity emerging spontaneously in the area of Kraków Urban Complex – a Study for 






w  skali  osiedla,  czy  nawet  dzielnicy,  a  w wielu  przypadkach  –  jak  na  przykład  tandeta, 
czy  giełda  przy  ul.  Imbramowskiej  –  spełniają  dość  istotne  funkcje  o  znaczeniu  ogólno­
miejskim.  Tego  rodzaju  spontanicznie  powstałe  miejsca  aktywności  społecznej  stały  się 
























































Oprócz  inwentaryzacyjnych  prac  terenowych  zebrano  również  dodatkowe  informacje 
(na  podstawie  materiałów  administracyjnych  i  planistycznych)  potrzebne  do  określenia 
cech OSA:





















–  KZM  charakteryzuje  się  daleko  idącym  zróżnicowaniem  poszczególnych  jedno­
























jest  charakterystyczne  dla  rozwiniętych  aglomeracji miejskich  (…).  Okres  następnych 
lat wytworzył silne pasy komercyjne7, stąd można wnosić, iż Kraków stał się rozwiniętą 
aglomeracją, a może nawet metropolią.












–  „Najwięcej OSA powstałych  spontanicznie po 1976  roku powstało na obszarze Nowej 
Huty  i w pasie osiedli: Wola Duchacka, Kozłówek, Nowy Prokocim, Nowy Bieżanów 
(…)”8. Obserwacja ta, zarejestrowana już w 1982 roku świadczyła o istnieniu niezależnej 
6 Miejsca aktywności społecznej powstające spontanicznie na obszarze Krakowskiego Zespołu Miej-
skiego – Studium dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego KZM. s.  5.  Maszynopis 
z archiwum autora.
7  Autor kilka lat temu podjął ten temat w artykule dotyczącym ulic międzymiejskich.





Opracowanie  kończyło  się  syntezą  prognostyczną  rozwoju OSA  spontanicznych,  któ­
re uznaliśmy jako najbardziej interesujące z punktu widzenia przyszłości struktury miasta, 
ale również ze względu na ich trudną przewidywalność, gdyż tworzyły się bezplanowo”9.
Badania  tego  typu powtórzono w 1990  roku w okresie przemian  społeczno­gospodar­
czych kraju, w ramach programu badawczego RPBP I.11. podprogram: C, grupa tematyczna: 
C.3., symbol tematu: C.3.9.3. pt.: Studia mechanizmów powstawania Ośrodków Społecznej 


























to  czas  budowy  nowego  ustroju,  kiedy  urzędnikom wydawało  się,  że mogą  nadzorować 
wolny  rynek. Władze  poszczególnych dzielnic  odnosiły  się  różnie  do  zjawisk  powstawa­
nia  spontanicznych OSA,  jedne widziały w nich uzupełnienie  braków w  funkcjonowaniu 








cie prywatnej inicjatywy. W owym czasie  inwestorzy  uzgodnili  lokalizację  i  rodzaj  dzia­
łalności z komitetami osiedlowymi i projektantem osiedla, co równocześnie nie wpływało 
na formę architektoniczną obiektów.
Należy  pamiętać,  że  w  owym  czasie  sieć  drobnodetaliczna  stanowiła  37%  ogólnej 
liczby punktów sprzedaży (galerie handlowe w tym czasie nie istniały, a największym do­
mem handlowym był  spalony  kilka  lat  temu Gigant). W Krakowie  istniało w  1990  roku 
1273  punktów  sprzedaży, w  tym  251  państwowych,  760  spółdzielczych,  a  262  prywatne 
(nastąpiła  równowaga między  państwowymi  i  prywatnymi  punktami  sprzedaży).  Sponta­
niczne  (prywatne) OSA uzupełniały  istniejące  braki w  strukturze  usług miasta,  a  przeno­
śny handel wykorzystywał  z wielką dokładnością najlepsze  ciągi  piesze. Na początku  lat 










Warto byłoby  skonfrontować wnioski  tego opracowania  z  rzeczywistą  strukturą Krakowa 
po upływie 30 lat od pierwszego studium badawczego11.
10 Miejsca aktywności społecznej..., op. cit., s. 7.
11 Badania te ukształtowały mnie jako poszukującego badacza rzeczywistości funkcjonowania miasta, 
ale i projektanta struktur miejskich, dziękuję Panie Profesorze.
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Ill.  1.  Centres of Civic Activity in Kraków, the state as of 1982
Il.  1.  Ogniska Społecznej Aktywności w Krakowie, stan na 1982 r.
Ill.  2.  The prognostic model of CCAs in Kraków, state as of 1983
Il.  2.  OSA spontaniczne w Krakowie, stan na 1990 r.
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Ill.  3.  Spontaneous CCAs in Kraków, state as of 1990
Il.  3.  OSA w Krakowie, stan na 2012 r. Na podstawie doświadczenia autora
